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The  literature on  institutional determinants of  intra‐state violence commonly asserts  that 
the presence of multiple political parties reduces the conflict potential within countries; by 
co‐opting oppositional groups  into an  institutionalized political arena, dissidents would 
prefer parliamentarian means  over violent  rebellion  in  order  to pursue  their goals. The 




prospects of  securing  resource  revenues,  adopting  rapacious behaviour. Fuel‐related  in‐
ternal grievances as well as the opposition’s disaffection over the lack of effective political 
leverage and government use of political violence provide a seemingly  legitimate motive 
for armed rebellion. Moreover,  financial means  for  insurgency are raised by extortion or 
the possibility of selling future exploitation rights to natural resources. Logit models using 
different  estimation  techniques  and  alternative  operationalizations  corroborate  the  pro‐






























winne  zu  kontrollieren,  greifen Dissidenten  eher  zu Waffen. Ressourcenbezogene Miss‐
stände  sowie  die  Unzufriedenheit  Oppositioneller  über  mangelnde  politische  Einfluss‐
möglichkeiten und die Anwendung staatlicher Unterdrückung liefern dabei offenbar legi‐
time Motive für gewaltsame Aktionen. Zudem wird in vielen Fällen die Finanzierung re‐

























The  logic  underlying  the  political  economy  of  natural‐resource‐rich  countries  is  unique. 
Commodities such as oil, gas, gold or diamonds are believed to have special properties that 
shape  the  internal political  equilibrium of  countries, having  long‐lasting  consequences  for 
their  economic  development.  Giving  rise  to  rapid  wealth,  natural  resources  may  lead  to 
overvalued national currencies,  rent‐seeking behaviour, greed, grievance, weak  institutions 
and authoritarianism. Being a very narrow and  immobile source of  income,  these primary 
goods  also  increase  elites’  incentives  to  influence  the policy‐making process, blocking  any 
governmental measure contrary to their personal interests.1 
                                                     
1   Comments  from Matthias Basedau,  Jann Lay, Annegret Mähler  and Miriam  Shabafrouz  are  gratefully  ac‐









ity of  institutions  and  the  state’s  counter‐insurgency  capacity  (see,  e.g., Fearon and Laitin, 
2003; Fearon, 2005). 
A parallel strain of the literature has focused on the institutional determinants of inter‐
nal violence. Scholars have  concentrated on political  characteristics  such as  the  type of  re‐
gime in place, the electoral system, electoral competition, the structure of the legislation, ex‐
ecutive power, federalism or secure property rights in order to explain why some states are 




litical  institutions may affect  the outbreak of  internal violence  in  countries with abundant 




tional  forces and  thereby ensuring regime stability and peace  (O’Donnell, 1973; Linz, 1973; 





















pot”  (de  Soysa,  2000, p.  115), providing  incentives  for profit‐seeking  groups  to  engage  in 










states are often also  characterized by higher  social  inequality, poverty, political  corruption 
and  less  education. This  state of  internal grievance provides  armed groups with  a  “noble 
cause”, facilitating the recruitment of active followers and sympathizers within the popula‐




tem  increases  the  likelihood of  internal violence occurring  in  resource‐rich  countries.2 The 
empirical  results contradict  the general belief  that  inclusive  institutions enhance peace and 
question the usefulness of samples from all countries when studying the institutional deter‐
minants of intra‐state conflict. Rather, it seems the logic of resource‐rich states is different, as 
governments’  attempts  to  co‐opt  the  opposition  by  establishing  a  multi‐party  system  are 
hampered within a context of fuel abundance.  
The remaining paper proceeds in the following way: the next section reviews the exist‐
ing  literature on  the  impact of natural  resources  and political  institutions on  internal vio‐
lence. The paper’s main argument  is subsequently presented, shedding  light on why  inclu‐
sive  institutions  like multiple parties may  instigate  insurgency  in  resource‐abundant coun‐
tries. Section  four  illustrates  the proposed causal mechanisms by analysing  the case of  the 
FARC, Colombia’s main guerrilla movement. This historical evidence is complemented by a 
statistical analysis. The employed research design  is described  in section  five, which  is  fol‐
lowed by  the paper’s quantitative  findings. The  last  section  concludes  the paper and  indi‐
cates areas of future research.  
                                                     






ferent  causal  mechanisms.3  However,  the  claimed  violence‐enhancing  effect  of  primary 
commodities  has  been  increasingly  questioned  by  a  number  of  scholars  (see,  e.g.,  Smith, 
2004).  In  fact,  Brunnschweiler  and  Bulte  (forthcoming)  convincingly  demonstrate  that  re‐
sources  may  actually  be  associated  with  a  reduced  conflict  potential.  Therefore,  authors 
started  to  focus on  the precise  conditions under which primary  commodities unleash vio‐
lence  (e.g. Collier and Hoeffler, 2005; Humphreys, 2005). Contextual conditions considered 
by  the  literature  include  characteristics  of  the  available  resource  (Auty,  2001; Ross,  2003a, 
2003b; Dunning, 2005, Snyder and Bhavnani, 2005), the technology of exploitation (Le Billon, 
2001), the market conditions under which the commodities are produced (Lujala et al., 2005), 
the property‐rights structure  (Luong and Weinthal, 2006),  the point  in  time when revenues 
arrive  (Humphreys, 2005) or  the per  capita abundance of wealth  (Basedau and Lay, 2009). 
The  likelihood of civil war occurring may be  further  influenced by  the amount of resource 
revenues and clientelistic policies that are devised to buy out contenders or effectively sup‐
press protest (Fjelde 2009). 









doing  little  for  the vast majority of citizens”, weaken popular support  for  incumbents and 
encourage insurgency.  
Consistent autocracies seem to decrease internal conflict as well (see, e.g., Gurr, 1974 or 











Carey’s work  (2007)  challenges  the parabolic  relationship  between  semi‐democracies 
and conflict found in previous studies. While so‐called “anocracies” do not affect the risk of 





tions  the relationship between anocracies – as defined by  the middle of  the Polity  index of 












Inclusive  institutions seem  to offer a  forum  for mounting opposition  to express  their 





the creation of  legislations and political parties,  the ruler grants  the moderate opposition a 
forum  in which they may present their demands. As such, possible dissent can be revealed 
without appearing as an act of  insurgency. Moreover,  legislatures “serve as means  to  con‐
strain and split  the opposition by making some of  the opposition –  those permitted  in  the 
legislature and formal party system – dependent on the dictatorial regime for their survival” 
(ibid., p. 328). In his seminal work, Lijphart (e.g. 1977, 1999) also advances the possibility of 
appeasing  social  forces  by  the  establishment  of  co‐optation  rules  that  encourage  power‐













multi‐party  executive  elections  reduce  the  risk  of  insurgency  reported  above  is  limited  to 






on  internal  conflict  propensity  have  evolved  independently  of  each  other.7 Given  that  re‐

























by Przeworski et al.  (2000). Thus, studies relying purely on democratic  institutional  features  in order  to ex‐
plain internal violence are of limited empirical relevance.  
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clusive  institutions  that  encourage  power‐sharing.  When  establishing  legislations,  parlia‐
ments or political parties,  rulers always  run  the  risk of  losing  control over policy‐making. 
King Charles I of England  is a notorious example. By convoking Parliament  in 1640, he ex‐





























stead of granting  credible  commitments  in  the  form of  inclusive  institutions  in order  to  stay  in power are 
Wright (2008, pp. 322‐323) and Keefer (2008, p. 48).  












most 12 per cent of  them do exhibit more  than one autonomous party.12 Regardless of  the 
reasons  for  the  establishment  of multiple parties,  this paper  assesses  the  consequences  of 





















































Congo Republic,  Indonesia and Sudan  (see Ross, 2004). Humphreys  (2005) provides a per‐
suasive  illustration of how the  lure of oil can promote conflict. The author notes that  in his 











only evident  in  the Colombian case, which will be  illustrated  in  the  following section, but 
also in countries such as Nigeria, the Congo Republic and others. According to Obi (2001: 173), 





contending  political  parties  of  presidential  candidates  Pascal  Lissouba  and Denis  Sassou‐
Nguesso fought fiercely over oil control. The political conflict eventually led to a bloody civil 
war in the year 1997 (see, e.g., Ross, 2004).  
In addition  to  the greed‐motivated attempts at controlling  resource  revenues, violent 
rebellion seeking  to overthrow governments may also be driven by  internal political griev‐
ance. Disaffected over not having effective  leverage over  the decision‐making process and 
distressed over political  repression  against  them,  the opposition may  resort  to non‐parlia‐
mentary means  in order to achieve political control. Realizing that coming  into power by a 
regular  legislative process  is  impossible, dissidents are  likely  to  take up arms. Political  re‐
pression such as the promotion of fraudulent elections, the imprisonment of the opposition, 
political murder or  the banning of parties may provide a  seemingly  legitimate motive  for 
ending grievance and tyranny.13 These real or imagined grievances are designed to legitimize 
violence. For this purpose, insurgents may count on the sympathy and support of the popu‐










furthered  rebel  recruitment  in Uganda’s civil war  (see also Mason, 1996). Political violence 





empirical  example presented  in  the next  section  reveals  that  fuel‐related  extortion  is  com‐
monly employed to finance rebellion. By using the threat of kidnapping or blowing up pipe‐
lines, rebels  impose so‐called “war  taxes” on  those who extract and sell resources. In addi‐










sirable  side‐effects  such  as  the  “Dutch  disease”,  price  shocks,  neglect  of  education,  rent‐
seeking or the uneven distribution of revenues (see, e.g., Gylfason, 2001). Oil money is often 
spent on ostentatious new palaces and  shopping  trips  for government officials;  it  is  rarely 
used to improve the lives of the majority of citizens, often even furthering poverty and social 
inequality. In addition, the process of resource extraction may be associated with social dis‐
ruptions  caused  by  forced  migration,  environmental  damage  and  the  loss  of  land  rights 
(Ross, 2004, p. 41). Taking these serious drawbacks into account, it is not difficult to imagine 
that regime opponents – organized around political parties and promising to put an end to 
























p. 263). However, considering  that a  large part of  the country’s potential oil reserves  lies  in 
guerrilla‐controlled territory, one should not disregard greedy intentions as a possible (and, 
indeed, important) driving force for the movement’s course of action. Sanín (2004, p. 257), for 







































sult  from  the  government’s  dialogue with  guerrillas”  (Osterling,  1989,  p.  193).  Prominent 
FARC leaders were among the original founding members. Representing a legal alternative 
to the two established political parties, the Patriotic Union enabled the enforcement of the re‐





political  rallies “attracted a wide cross  section of people  that had never before worked  to‐
gether. Academics,  lawyers, housewives, small  farmers, blue‐collar  labourers, and students 
joined to listen and applaud the new party.”  




The elections of 1986 and 1988 are  largely  regarded as key events as  the UP  tried  to 
gain control over  the main bodies  that distributed resource revenues, especially within  the 
oil‐rich provinces of Arauca and Casanare  (see Pearce, 2004). The prospect of amassing oil 
royalties  caused  the  existing parties  to be  “at  the  loggerheads  for political  control”  in  the 
Sarare region (ibid., p. 20).  
In the 1986 parliamentary elections, the UP elected twelve members of Congress, 21 de‐











or Guaviare, Pardo Leal  received  51 per  cent  and  73 per  cent  of  all  the votes  respectively. 
When the direct popular elections of mayors took place for the first time in 1988, the UP won 
16  of  the  1,009  mayoralties  and  participated  in  winning  coalitions  in  a  number  of  areas 
(Pearce, 1990, p. 228).  
The UP’s  electoral  advances  constituted  a  threat  to  the  traditional political  and  eco‐
nomic forces within the country. Paramilitary groups – contracted mainly by large landown‐
ers with the open support of Colombia’s armed forces – started a systematic terror campaign 
against  the  UP’s  officials.  The  party  was  almost  completely  annihilated  between  the  late 
1980s and early 1990s. More than 3,500 party members were either murdered or disappeared, 












stability  within  weakly  institutionalized  and  non‐competitive  political  environments.  The 
prospect  of  controlling  oil  production,  motivated  by  either  greedy  behaviour  or  political 
goals, can be largely viewed as an important driving force for guerrilla action. The analysis 
also shows  that oil may grant an opportunity  for rebellion even  if  its production  is not di‐
rectly  controlled by  the  insurgents. Oil‐related  extortion and kidnapping made  large‐scale 
violence  feasible, providing  resources  to  recruit  combatants  or  to buy  food  and weapons. 
Furthermore,  the establishment of a  legal political party contributed  to  the rebels’ cause  in 
different ways. Through  its political engagement,  the FARC was able  to address a broader 




linked  to  the  systematic  terror  campaign waged  against  the UP provided  the  FARC with 
strong motives for continuing its armed violence. 












to  include  improvement  in  the quality of  life of  the people,  there  is  frustration,  and 
people who already feel alienated from the state are vulnerable and likely to be mobi‐
lised  around  counter‐elites who  exploit  extant  popular  alienation  from  the  state  by 
whipping up sectarian sentiments. 
Political control over oil revenues was a major source of the internal conflicts in Nigeria, as 






gust 1992,  the country was afflicted by  severe clashes between government  forces, militias 
and  rebel groups  supporting  the  three major  candidates  Sassou‐Nguesso, Pascal Lissouba 
and Bernard Kolelas. The  enduring militia  fighting killed  thousands of people and  culmi‐
nated in the 1997 civil war. Attempts to gain control over the country’s oil production are of‐
ten  seen as a major  cause of  the  internal violence. According  to Englebert and Ron  (2004, 
p. 62), their local informants uniformly believed that “greed for petroleum rents in a new and 










The  next  section  takes  a  broader  view  by  expanding  the discussion  along  historical 
lines and across a number of countries. The  intention here  is to provide statistical evidence 





To analyse  the  impact of political parties on  internal conflict  in resource‐rich countries,  the 
study makes use of  the Database of Political Institutions (DPI 2006) (Beck et al., 2001). This 
data set covers 177 countries from 1975 to 2006 and, among many other variables, presents a 
legislative  index of electoral competitiveness (liec). The  index has a value of 1  if  there  is no 
legislature, 2 if there is an unelected legislature, 3 if there is an elected legislature, but only 
one candidate, 4 if there is one party and multiple candidates, 5 if multiple parties are legal, 






To measure  the  onset  of  internal  violence,  the UCDP/PRIO Armed Conflict Dataset 
(version 4/2007) was employed (see Gleditsch et al., 2002). Intra‐state conflict is operational‐
ized by an indicator (violonset) that has a value of 1 if there is a conflict onset with more than 


















By  choosing  a  lower  threshold  for  the  onset  of violence  (not  the  1,000 battle‐related 
deaths in at least one conflict year often employed by the conflict literature), the dependent 






In order  to choose  the control variables  to be  included  in  the model,  the results  from 
Hegre  and Sambanis  (2006) were  considered. The  authors performed  specification  tests  to 
check  the  robustness of 88 variables  frequently used by  the  literature  to explain  civil war. 
Their sensitivity analysis suggests that several determinants of the onset of civil war are ro‐
bust: population  size, countries’  income  level, economic growth,  recent political  instability, 


















22   This  is  important given  that observations of countries exhibiting a multiple‐party, non‐competitive electoral 
system (liec5 and liec6) are rather limited.  
23   See Table A2  in  the appendix  for  further  information on  the definition and sources of all  the variables em‐
ployed.  
24   Including  an  ethnic  fractionalization  index  from  Fearon  and Laitin  (2003)  as well  as  an  ethnic dominance 
measure from Collier and Hoeffler (2004) did not substantially alter the results.  














ing  fuel‐abundant  and  fuel‐scarce  countries  were  employed.  As  already  mentioned,  all‐
country  samples  may  mask  important  differences  in  the  institutional  forces  driving  civil 
wars. Ufelder (2007, p. 999), for example, correctly asserts that when “we have reason to sus‐
pect that causal processes differ substantially for different segments of the population, then 
we may be better served by breaking our samples  into subgroups  that represent  these seg‐
ments and estimating separate models for each group.” 
Tables  2  and  3  below  underline  the  assertion  that  one  has  to  consider  resource‐
abundant  states  separately when analysing  the  impact of  institutional  features  such as  the 
number of political parties on a society’s propensity for  internal conflict. The statistical sig‐
nificance and  size of  the  liec4‐liec7 coefficients vary considerably across  the presented  sub‐
samples.26 Model  I  in Table  2  contains  all  countries  (irrespective  of  their  resource  endow‐
ment). As  is  evident, multi‐party  systems  in which  the  largest  party  obtained more  than 
75 per cent of all congressional seats (liec6) is significantly related to the dependent variable, 





















optation,  inclusive  institutions such as multiple political parties may  foment  rebellious be‐
haviour  in resource‐abundant states. This assertion  is corroborated when the concept of re‐
source‐abundance  is used  in more  restrictive  terms  (per  capita  fuel production  above  the 
90th  percentile).  Table  3  reports  that  the  likelihood  of  conflict  is  approximately  35  times 
higher whenever  liec5 or  liec6 equal one  in the fuel‐abundant sub‐sample (model III). Thus, 
the magnitude of both coefficients increases substantially when the definition of fuel richness 
is narrowed. Once more,  the effect magnitude and statistical significance of  liec6  is consid‐
erably lower in the fuel‐scarce sub‐sample. Also, in line with previous results, the coefficient 
of liec5 is negative in the presence of fuel scarcity (model II). 
As evidenced by model  I  in both  tables, all  the  independent variables  included  in  it 
show  the  expected  signs. A high number of neighbours at war  (natwar), highly populated 
states (population) – proxied by the log of the total population – as well as countries located in 
the Middle East  and North Africa  (mena)  experience  a higher  likelihood  of  conflict, while 
more economically developed  countries  (measured by  the  log of per  capital GDP – gdppc) 
tend  to  be  spared  from  internal  violence.  The  other  independent  variables  remain  non‐
significant. All the models were also estimated using “rare‐event logit” methods, and the re‐
sults were nearly identical.28 Also, the obtained findings proved to be robust to the inclusion 
or  exclusion  of different  sets  of  independent  variables.29 Likelihood Ratio Tests  of  the  re‐
ported  specification  against  several different  nested models  revealed  that  the  applied  full 


















































































































N  2,686  1,996  690 
Wald chi2  96.89  73.01  45.25 
Prob > chi2  0.0000  0.0000  0.0000 
Pseudo R2  0.1102  0.1161  0.1903 













































































































N  2,686  2,378  308 
Wald chi2  96.89  83.01  56.56 
Prob > chi2  0.0000  0.0000  0.0000 
Pseudo R2  0.1102  0.1157  0.3741 






of  an  uncompetitive  multi‐party  system  does  not  seem  to  be  restricted  to  fuel‐abundant 






Finally,  the  reported  sub‐sample  strategy  is  complemented by  the analysis of an all‐
country sample, employing  interaction  terms  to  test  the  joint effect of  resources  (fuels) and 
the number of political parties on the propensity for conflict.31 The estimation procedure and 
the choice of  the  independent variables are  identical  to all of  the previous models. Table 4 
depicts the results, showing that the particular combination of fuel abundance and an elec‐








ings  are  robust  to  alternative  estimation  techniques  (“rare‐event  logit”)  and  to  different 
model specifications. 



































































































institutional  determinants  of  internal  violence. According  to  Huntington  (1968),  multiple 
parties ensure internal stability and prolong the governance of authoritarian rulers. As inclu‐






no  elections  or  only  one  political  party,  enclave  economies  exhibiting  an  electoral  system 
with multiple parties in which only one of them has any effective political power display a 
higher conflict potential. By testing the effect of multiple parties on internal violence across 


















mayoralties within oil‐rich departments  in order  to control  the distribution of oil revenues. 
At  the same  time, oil‐related extortions and ransom of contract workers were a continuous 







teraction of  resources with other  institutional arrangements  such as  the degree of political 
centralization,  government  fractionalization,  and  electoral  and  property  rights  systems 
would help  to disentangle  the  institutional black box  further and contribute  to our under‐
standing of  the political economy of resource‐rich countries. Considering  the emergence of 
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